The aim of this study is to examine and determine the relationship between social studies teachers' attitudes towards computer assisted education (CAE) and their self-efficacy perception in terms of certain variables. The study is a survey model. 571 social studies teachers who work in the seven different regions of Turkey contributed to this study. The data gathering tools applied included the CAE attitude scale and CAE self-efficacy perception scale. Arithmetic mean, standard deviation, independent samples t test, one-way ANOVA and Pearson correlation coefficient analysis were also used. As a result, it has been concluded that social studies teachers have high levels of attitude and self-efficacy perception towards CAE. Furthermore, social studies teachers' attitudes towards CAE differ in their computer use history, although they don't differ in terms of gender, graduation degree, education levels, professional experience and possession of a personal computer. On the other hand, social studies teachers' self-efficacy perceptions towards CAE differ according to their gender, professional experience and computer use history, although they don't differ regarding their graduation degree, education levels, possession of personal computer. The correlation level between self-efficacy perceptions towards CAE and attitudes towards CAE was detected as 0.53.
Introduction
The social studies course is aimed at educating effective citizens who adopt a national culture, history and values; are respectful to human beings and sensitive to the environment; demonstrate critical thinking; are productive; are aware of their social responsibilities and rights; are conscious regarding citizenship; know ways to find information according to the present-day conditions; and are capable of interpreting the information gained (Titiz, 2005; Akt. Yeşiltaş, 2006: 4) .
Computer and computer technologies, due to their involvement lot of teaching materials within, are very fruitful in terms of enhancing teaching activities. Computer Technologies allow students to learn by reading, listening, watching and practicing. Within this respect, it can be said that, having progressed into an area in which one can't foresee what comes next, computer technologies have become compulsory to a large extent in social studies courses (Yeşiltaş, 2011: 322) .
One of the various options of computer use in education, computer assisted education (CAE), seems to be a foremost option for the effective use of computers in education. One of the main factors comes to mind that is so crucial to the success of in CAE, which is described as "using computers in educational activities as the supportive item" are teachers' attitudes and self-efficacy perceptions about the CAE (Kutluca ve Ekici, 2010) .
Examination of the literature revealed that, although there are studies about the self-efficacy perceptions towards computers (Aktag, 2013; Aşkar and Umay, 2001; Çetin and Güngör, 2014; Downey and Kher, 2015; Geçer, 2013; Hasan, 2003; Johnson and Wardlow, 2004; Özçelik and Kurt, 2007; Pamuk and Peker, 2009; Saleh, 2008; Sam, Othman and Nordin, 2005; Scherer and Siddiq, 2015; Shapkaa and Ferrarib, 2003; Seferoğlu and Akbıyık, 2005; Sezer, Yıldırım and Pınar, 2010; Şad and Demir, 2015; Şahin and Göçer, 2013; Turel, 2014; Topolovčan, 2014; Vekiri and Chronaki, 2008) , attitudes towards computers (Sadık, 2006; Schumacher and Morahan-Martin, 2001; Shashaani, 1993) and attitudes toward CAE (Arslan, 2006a; Çelik and Bindak, 2005; Çakmak and Taşkıran, 2014; Şahin and Akçay, 2011; Teo, 2008) , it can be seen that there are fewer studies about self-efficacy of teachers (Çelik and Bindak, 2005; Arslan 2008; Kutluca and Ekici, 2010) , and there is a study gap regarding the collaboration of attitudes and self-efficacy perceptions of social studies teachers.
Purpose
The main purpose of this research is to determine the relationship between the attitudes and self-efficacy perceptions of social studies teachers towards CAE. Within this main purpose, answers for the following subquestions are sought:
1. What are the attitude and self-efficacy levels of the social studies teachers about computer assisted education?
2. Do the perceptions of social studies teachers towards computer assisted education differ according to their: 3. What is the relationship between the attitudes and self-efficacy perception of social studies teachers towards computer assisted education?
Methodology
This research was conducted using a survey method that is categorized as a quantitative research method. The survey method aims to determine a sample's attitudes, behaviors and opinions numerically within a specified scope (Creswell, 2013: 155) .
This research aimed to examine the relationship between social studies teachers' attitudes and selfefficacy perceptions of social studies teachers in Turkey. In other words, it is required that the factors affecting the outcome be examined. If the problem requires determination of the factors that affect the outcome, then the quantitative approach is the best one (Creswell, 2013: 20) . For this reason, in accordance with the research problem, a quantitative survey method was preferred in this study.
Result and Discussion
As a consequence of the study, it was detected that social studies teachers who attend the study have high level of attitudes and self-efficacy perceptions towards CAE. According to this finding, it can be said that social studies teachers view the CAE model in a positive manner, and they are confident using this model in the classroom. Arslan (2008) , who reached similar findings, stressed that, if the teachers have the opportunity to do so, they can use CAE effectively. Another study conducted by Kutluca and Ekici (2010) expresses similar findings. With a high level of attitude and self-efficacy in computer use in education, the findings can support the claim that the reasons include widespread use of computer and ICT Technologies from the primary through university levels.
Although the attitudes of social studies teachers towards CAE do differ according to their computer use history, they don't differ regarding their gender, graduation program, education level, professional experience and possession of computers. Examination of the literature revealed similar findings (Akgün, Akgün and Şimşek, 2014; Aşkar and Umay, 2001; Kutluca and Ekici, 2010; Sezer, Yıldırım and Pınar, 2010) . On the other hand, although the self-efficacy levels of social studies teachers do differ according to their gender, professional experience and computer use history, they don't differ according to their graduation program, education level and their possession of computers. These findings support similar claims in the literature (Akgün, Akgün and Şimşek, 2014; Aşkar and Umay, 2001; Çetin and Güngör, 2014; Geçer, 2013; Kutluca and Ekici, 2010; Özçelik and Kurt, 2007; Sezer, Yıldırım and Pınar, 2010; Şahin and Göçer, 2013; Vekiri and Chronaki, 2007; Zehir Topkaya, 2010) .
It has also been determined that there is a positive and moderate relationship between social studies teachers' attitudes and self-efficacy perception levels in general. Some studies have reached similar conclusions (Arslan, 2008; Çelik and Bindak, 2005; Çetin and Güngör, 2014; Kutluca and Ekici, 2010) . This fact proves that a possible change in the attitudes of self-perception levels might affect one another positively instead of negatively.
These findings can be confirmed as claiming that attendants perceive CAE to be a need and a mean, and teachers are confident using it in their classrooms. These findings can be regarded as crucial in disseminating CAE in social studies courses.
Giriş
Günümüz dünyasında insanlar hayatın her alanında teknolojiyle içiçe bir yaşam sürdürmekte bu teknolojilerin içerisinde ise bilgisayar teknolojileri önemli bir yer tutmaktadır. İnsanlar bir yandan ev ve iş yerlerinde PC, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar gibi teknolojileri kullanırken diğer yandan her ne kadar telefon olarak isimlendirilse de donanımsal ve yazılımsal olarak bilgisayar vasıflarını taşıyan akıllı cep telefonlarını kullanmaktadırlar. Bilgisayar teknolojilerinden bu kadar yoğun bir şekilde istifade edilmesi birey ve toplum yaşamının birçok boyutunda değişimin yaşanmasına neden olmaktadır. Şüphesiz ki bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasının etkilediği toplumsal yaşamın boyutlarından bir tanesi de eğitimdir.
Bireyin içinde bulunduğu topluma ve çağa uyumlu bir insan olarak yetiştirilmesi eğitimin önemli gayelerinden biridir. Ancak öğretim programlarının yapısı ve amaçları incelendiğinde ilk ve ortaokul seviyesinde bu gaye çerçevesinde sosyal bilgilerin ayrı bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Sosyal bilgiler dersi, çocuğun sosyalleşmesi sürecinde çocuğu içinde yaşadığı toplumun etkin bir üyesi yapar ve çocuğun toplumdaki gelişmeleri yakından takip ederek karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilmesine yardımcı olur (Çelikkaya, 2013: 41) . Sosyal Bilgiler dersi milli kültür, tarih ve değerlerini benimseyen, insana ve insanlığa saygılı, yaşadığı çevreye karşı duyarlı, eleştirel düşünebilen, üretken, toplumsal sorumluluklarının ve haklarının farkında olan, vatandaşlık bilinci gelişmiş, günün koşullarına uygun şekilde bilgiye ulaşma yöntemlerini bilen ve edindiği bilgileri yorumlayabilen etkin vatandaşlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir (Titiz, 2005; Akt. Yeşiltaş, 2006: 4) .
Ülkemizde ilkokullarda 4., ortaokullarda ise 5. sınıflarda verilen sosyal bilgiler dersini alan öğrenciler yaşları itibariyle soyut işlemler dönemine geçmemiş, 6. ve 7. Sınıflarda ise henüz geçme aşamasında olan öğrencilerdir. Dolayısıyla bu dersler de, eğitimde duyuşsal alana hitap eden materyal ve yöntemlerin kullanımı, dersin daha etkili işlenmesini de kolaylaştırmaktadır (Acun, 2007: 321) .
Bilgisayar ve bilgisayar teknolojileri birçok öğretim materyalinin vasıflarını bünyesinde barındırdığı için, öğretim faaliyetlerini zenginleştirme açısından, oldukça faydalı görünmektedir. Bilgisayar teknolojileri ile öğrencilere okuyarak, dinleyerek, izleyerek veya uygulayarak öğrenme şansı verilebilmektedir. Bu çerçevede bir sonraki adımı kestirilemeyecek kadar hızlı ilerleyen bilgisayar teknolojilerinin amaçları itibariyle, ülkeler ve toplumlar için büyük önem arz eden sosyal bilgiler derslerinde de kullanılması büyük ölçüde zaruret haline geldiği söylenebilir (Yeşiltaş, 2011: 322) .
Bilgisayarın eğitimde kullanılmasının çeşitli seçeneklerinden biri olan bilgisayar destekli eğitim (BDE), bilgisayarın etkili kullanım seçeneklerinin başında gelmektedir. Öğretmenlerin bilgisayarlardan eğitim -öğretim faaliyetlerini destekleyici bir araç olarak faydalanması olarak tanımlayabileceğimiz bilgisayar destekli eğitim uygulamasında başarının yakalanmasında etkili olan en önemli faktörlerin başında öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumları ve öz-yeterlik algıları gelmektedir (Kutluca ve Ekici, 2010) . Bandura (1997: 2) özyeterlik algısını, "bireyin, farklı durumlarla baş etme, belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri düzenleyip, başarılı olarak yapma kapasitesi hakkında kendi algılayışı, inancı ve yargısı" olarak tanımlar. Başka bir deyişle özyeterlik, "bireylerin karşılaşacağı olayların üstesinden gelmede ne derece başarılı olabileceğine ilişkin kendini algılama biçimidir" (Özçelik ve Kurt, 2007; Şad ve Demir, 2015) . Yapılan çalışmalar, bir konuda öz-yeterliği yüksek olan bireylerin; o konuya ilişkin faaliyetlere katılımda öz-yeterliği düşük olan bireylere nispeten daha istekli ve beklentilerinin daha yüksek olduğunu, o konuda bir güçlükle karşılaştıklarında başa çıkmalarının da daha kolay olduğunu göstermektedir (Compeau ve Higgins 1995; akt. Şahin ve Göçer, 2013) . Bu noktadan hareketle bilgisayar destekli eğitime ilişkin öz-yeterlik algıları yüksek olan öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitimi gerçekleştirmek konusunda öz-yeterliği düşük olan öğretmenlere kıyasla kendilerine daha çok güvendikleri, bu konu da daha istekli oldukları söylenebilir.
Tutum ise bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarıyla davranışın önemli bir yordayıcısı olan psikolojik bir değişken olarak nitelendirilmektedir (Demirtaş, Cömert ve Özer, 2011 ). Tezbaşaran, (2008 tutumu, belirli nesne, durum, kurum, kavram ya da diğer insanlara karşı öğrenilmiş, olumlu ya da olumsuz tepkide bulunma eğilimi olarak tanımlamaktadır. Öğretmenlerin BDE'e karşı olan tutumu onların bilgisayarla eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmesinde belirleyici rol oynar. Bu nedenle öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının bilinmesi büyük önem taşımaktadır (Çelik ve Bindak, 2005) .
Konuya ilişkin yapılmış çalışmalar incelendiğinde; bilgisayara yönelik öz-yeterlik (Aktag, 2013; Aşkar ve Umay, 2001; Çetin ve Güngör, 2014; Downey ve Kher, 2015; Geçer, 2013; Hasan, 2003; Johnson ve Wardlow, 2004; Özçelik ve Kurt, 2007; Pamuk ve Peker, 2009; Saleh, 2008; Sam, Othman ve Nordin, 2005; Scherer ve Siddiq, 2015; Shapkaa ve Ferrarib, 2003; Seferoğlu ve Akbıyık, 2005; Sezer, Yıldırım ve Pınar, 2010; Şad ve Demir, 2015; Şahin ve Göçer, 2013; Turel, 2014; Topolovčan, 2014; Vekiri ve Chronaki, 2008) , bilgisayar kullanımına yönelik tutum (Sadık, 2006; Schumacher ve Morahan-Martin, 2001; Shashaani, 1993) bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum (Arslan, 2006a; Çelik ve Bin dak, 2005; Çakmak ve Taşkıran, 2014; Şahin ve Akçay, 2011; Teo, 2008) ve bilgisayar destekli eğitime ilişkin öz-yeterlik algıları (Akgün, Akgün ve Şimşek, 2014; Arslan, 2006b ) konularında çalışmalar bulunmakla birlikte bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve bilgisayar destekli eğitime ilişkin öz-yeterlik algıları konusunun birlikte değerlendirildiği az sayıda çalışma olduğu bu çalışmaların arasında ise sosyal bilgiler öğretmenlerine yönelik olarak yapılmış bir çalışmanın bulunmadığı görülmektedir. Bu çalışmalara örnek olarak; Çelik ve Bindak (2005) "İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi" adlı çalışmalarında ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarını çeşitli değişkenlere göre incelemişlerdir. Siirt ilinde görev yapan 261 öğretmene Bilgisayar Tutum Ölçeği ile birlikte anket formu uygulanarak gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının cinsiyete, branşa ve görev yapılan yerleşim birimine göre farklılık göstermediği, bilgisayarı olan öğretmenlerin olmayan öğretmenlere göre bilgisayara yönelik olumlu tutumlarının anlamlı derecede yüksek olduğu ve bilgisayar özyeterliliği ve bilgisayar kullanma sıklığı ile bilgisayara yönelik olumlu tutumlar arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır. Arslan (2008) "Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutumları ile Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki" adlı çalışmasında öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumları ile öz yeterlik algıları arasında bir ilişki olup olmadığını incelemiştir. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören 152 öğretmen adayı ile yürütülen çalışma neticesinde öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim gerçekleştirmeye yönelik tutumları ve öz yeterlik algılarının yüksek olduğu, tutum ve öz yeterlik algısı arasında orta düzeyde pozitif yönde ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Kutluca ve Ekici (2010) "Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumları ve Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi" adlı çalışmalarında öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarını farklı değişkenlere göre incelemeyi ve aralarındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçlamışlardır. 135 öğretmen adayı ile yürütülen çalışma neticesinde öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumları ve öz-yeterlik algıları arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki gözlemlenmiştir.
Alanyazında bu konularda yapılan çalışmalar incelendiğinde sosyal bilgiler açısından bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz-yeterlik algıları konusunun birlikte değerlendirildiği çalışmalardaki örneklem yetersizliği ve sosyal bilgiler öğretmenlerine yönelik bu konu da hiçbir çalışmanın yapılmamış olması nedeniyle bu araştırmadan elde edilecek sonuçların alanyazına, karar vericilere ve politika geliştiricilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumları ve öz yeterlik algıları arasında nasıl bir ilişki olduğunu ortaya koymaktır. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır: 
Yöntem Araştırmanın Deseni
Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden, betimsel tarama deseni ile hazırlanmıştır. Tarama deseni; bir evren içinde seçilen bir örneklem üzerinde yapılan çalışmalar yoluyla evren genelindeki eğilim, tutum veya görüşlerin nicel veya nümerik olarak betimlenmesini sağlar (Creswell, 2013: 155) .
Bu araştırmada, Türkiye'deki sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumları ve öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Diğer bir deyişle sonucu etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve sonucun en iyi şekilde yordanması gerekmektedir. Problem bir sonucu etkileyen faktörlerin belirlenmesini gerektiriyorsa o zaman nicel yaklaşım en iyisidir (Creswell, 2013: 20) . Bu sebeple bu araştırmada, araştırmanın amacına uygun olarak, nicel araştırma desenlerinden betimsel tarama deseni kullanılmıştır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Türkiye'deki sosyal bilgiler öğretmenleri örneklemini ise basit seçkisiz örnekleme yoluyla ulaşılan Türkiye'nin 76 ilinden 571 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Örnekleme cinsiyet, yaş vb. ayrım yapılmaksızın gönüllü olarak katılmak isteyen tüm sosyal bilgiler öğretmenleri dâhil edilmiştir. Örneklemi oluşturan sosyal bilgiler öğretmenlerine ait demografik bilgiler Tablo-1'de verilmiştir. Veri Toplama Araçları Kişisel bilgi formu. Çalışmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin cinsiyetini, bulundukları şehri, eğitim durumlarını, mesleki kıdemlerini, mezun oldukları programı, bilgisayara sahip olma durumlarını, bilgisayar kullanım yıllarını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiş kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Belirtilen değişkenlerden bulundukları şehir değişkeni haricinde tüm değişkenler için kapalı uçlu sorular sorulmuş ve araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinden kendilerine uygun olan seçeneği işaretlemeleri istenmiştir.
Verilerin Analizi
Veriler, IBM SPSS Statistics 22 programında analiz edilmiştir. Analiz öncesinde verilerin parametrik analiz tekniklerine uygun olup olmadığını kontrol etmek için SPSS'te kutu grafikleri (boxplot) çizdirilerek uç değer analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda toplam 30 öğretmene ait verinin (tutum ve öz yeterlik) uç değer (outlier) /aşırı uç değer (extreme value) niteliğinde olduğu tespit edilmiş ve söz konusu veriler analiz dışı bırakılmıştır. Böylece örneklem sayısı 601 sosyal bilgiler öğretmeninden 571'e düşmüştür.
Veri toplama aracında kullanılan değişkenlerden; Eğitim durumu değişkeni; lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere toplam 3 kategoriye sahiptir. Fakat bu 3 alt grubun büyüklüklerinin bağımsız gruplar t-testine uygun (n>30) hale getirilmesi için yüksek lisans ve doktora kategorileri lisansüstü kategorisi adı altında birleştirilmiş ve değişkene ait veriler 2 alt gruba (Lisans, Lisansüstü) dönüştürülmüştür.
Mezun olunan program değişkeni; sosyal bilgiler eğitimi anabilim dalı, tarih eğitimi anabilim dalı, tarih bölümü, coğrafya eğitimi anabilim dalı, coğrafya bölümü olmak üzere toplam 5 kategoriye sahiptir. Fakat bu 5 alt grubun büyüklüklerinin bağımsız gruplar t-testine uygun (n>30) hale getirilmesi için tarih eğitimi anabilim dalı, tarih bölümü, coğrafya eğitimi anabilim dalı, coğrafya bölümü kategorileri Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümleri kategorisi adı altında birleştirilmiş ve değişkene ait veriler 2 alt gruba (İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümleri) dönüştürülmüştür.
Kıdem değişkeni; 0-5 yıl, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl, 21 yıl ve üzeri olmak üzere 5 grupta incelenmiştir. Bu 5 alt grubun büyüklüklerinin tek yönlü varyans analizine uygun (n>30) hale getirilmesi için 16-20 yıl, 21 yıl ve üzeri kategorileri 16 yıl ve üzeri kategorisi adı altında birleştirilmiş ve değişkene ait veriler 4 alt gruba (0-5 yıl, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16 yıl ve üzeri) dönüştürülmüştür. Verilerin parametrik test koşullarından olan normal dağılıma uygunluk şartını sağladığının tespiti için SPSS'te Kolmogorov-Smirnov testi gerçekleştirilmiş ve verilerin parametrik dağılım gösterdiği görülmüştür (p>.05).
Veriler çözümlenirken frekans, yüzde değerleri ve aritmetik ortalamalar hesaplanmış, değişkenlerin özelliklerine göre iki gruplu değişkenlere bağımsız gruplar için t testi; ikiden fazla gruplu değişkenlere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve hangi gruplar arasında anlamlı farklar olduğunu belirlemek için Bonferroni testi kullanılmıştır. BDE'ye ilişkin Tutum ve öz-yeterlik arasındaki ilişki "Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu Katsayıları" hesaplatılarak inceletilmiştir.
Bulgular Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi olan "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ve öz-yeterlik algı düzeyleri nedir?" sorusuna cevap bulmak için verilerin aritmetik ortalaması hesaplanmıştır. Tablo-2'de, sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin öz yeterlik algıları ağırlıklı ortalaması 4,21, standart sapması 0,70, en yüksek ağırlıklı ortalaması 5, en düşük ağırlıklı ortalaması 2'dir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin öz yeterlik algıları "yüksek" düzeydedir. Bunun yanında sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin tutum ağırlıklı ortalaması 4,24, standart sapması 0,42, en yüksek ağırlıklı 5, en düşük ağırlıklı ortalaması 2,65'dir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin tutumları "yüksek" düzeydedir. Bu bulgu, sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin tutumlarının olumlu olduğunu ve kendilerine güven duyduklarını göstermektedir.
İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın ikinci alt problemi olan "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumları ve öz yeterlik algıları cinsiyete, eğitim durumu, mesleki kıdem, bilgisayara sahip olma durumu ve bilgisayar kullanım yıllarına göre farklılaşmakta mıdır?" sorusuna cevap bulmak için verilerin aritmetik ortalaması alınmış değişkenlerin özelliklerine göre bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Bonferroni testi uygulanmıştır.
Tablo 3. Cinsiyete göre sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin tutum ve öz-yeterlik algı puanlarının bağımsız t-testi sonuçları Sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarının mesleki kıdeme göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için yapılan varyans analizi sonucunda mesleki kıdem değişkenine göre grupların BDE'ye ilişkin tutum puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamış (p=,191>.05) ancak BDE'ye ilişkin öz-yeterlik algı puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p=,037<.05). Mesleki kıdem değişkenine göre tespit edilen bu anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için yapılan Bonferroni testi sonucu Tablo-7'de verilmiştir. Tablo-6 incelendiğinde, mesleki kıdem arttıkça sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin öz-yeterlik algı puanlarının da arttığı ancak bu farkın gruplar arasında sadece 16 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan öğretmenler ile 0-5 yıl kıdeme sahip olan öğretmenler arasında anlamlı olduğu görülmüştür.
Tablo 8. Mezun olunan programa göre sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin tutum ve öz-yeterlik algı puanlarının bağımsız t-testi sonuçları Tablo-9'da görüldüğü üzere bilgisayar sahibi olan ve olmayan sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin tutum ağırlıklı ortalamaları sırasıyla 4,23 ve 4,32; BDE'ye ilişkin öz-yeterlik algı ağırlıklı ortalaması sırasıyla 4,21 ve 4,26'dır. Yapılan bağımsız t-testi sonucunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin tutum [t(569)=-1,316, p>.05] ve öz-yeterlik algılarında [t(569)=-,410, p>.05] bilgisayara sahip olma durumu değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgisayar kullanım yıllarına göre BDE'ye İlişkin Tutum ve BDE'ye İlişkin Öz-yeterlik Algı ortalamaları arasındaki farklılığın anlamlılığına ilişkin varyans analizi sonuçları Tablo-11'de sunulmuştur. Tablo-12 incelendiğinde bilgisayar kullanım yılları arttıkça BDE'ye ilişkin tutum ve öz-yeterlik algı ortalamalarının da nispeten arttığı görülmektedir. Ancak bu artış BDE'ye ilişkin tutum ortalamalarında sadece "8-12 yıl" ile "12 yıl ve üzeri" bilgisayar kullananların kategorileri arasında anlamlı olarak farklılaşmaktadır. BDE'ye ilişkin öz-yeterlik algı ortalamalarında ise "1-3 yıl", "4-7 yıl", "8-12 yıl" ve "12 yıl ve üzeri" bilgisayar kullananların kategorileri arasında "12 yıl ve üzeri" kategorisi lehine bir anlamlı farklılık görülmektedir.
Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumları ve öz yeterlik algıları arasında nasıl bir ilişki olduğuna ilişkin verileri elde edebilmek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı'na bakılmıştır.
Tablo 13. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumları ve öz yeterlik algıları arasındaki ilişki n r p BDE'ye İlişkin Tutum 571 ,534 ,000 BDE'ye İlişkin Öz-Yeterlik Tablo 13'e göre sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin tutumları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişki ,534 olarak bulunmuştur. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin tutumları ile öz-yeterlik algıları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumda ve öz-yeterlikte ortaya çıkabilecek olumlu veya olumsuz bir değişmenin birbirini etkileyeceğine işaret etmektedir.
Tartışma ve Sonuç
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin tutumlarının ve BDE'ye ilişkin öz-yeterlik algılarının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Buna göre sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitim modelini olumlu buldukları ve bilgisayar destekli eğitim modelini uyguladıklarında başarılı olacakları konusunda kendilerine güvendikleri söylenebilir. Araştırmasında benzer bulgulara ulaşan Arslan (2008) bu durumu öğretmenlerin ellerine imkân geçtiğinde BDE'yi etkili bir şekilde gerçekleştireceklerinin bir işareti olduğunu belirtmiştir. Kutluca ve Ekici (2010) tarafından yapılan çalışma da bu sonucu destekler niteliktedir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarının yüksek çıkması bilgisayar ve bilgisayar teknolojilerinin kullanım alanlarının yaygınlaşması, ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim sisteminin her aşamasında bilgisayar kullanımına yönelik eğitim faaliyetlerinin ve bilgisayar derslerinin yer alması gibi nedenlerle ilişkilendirilebilir.
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin tutumlarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Alanyazın incelendiğinde bazı çalışmalarda cinsiyete göre tutumun değişiklik gösterdiği (Kutluca ve Ekici, 2010; Shashaani, 1993; Schumacher ve Morahan-Martin, 2001; Sadık, 2006) bazı çalışmalarda ise cinsiyete bağlı olarak anlamlı bir fark olmadığı (Adalıer, 2012; Pamuk ve Peker, 2009; Shapka ve Ferrari, 2003; Şahin ve Akçay, 2011) belirtilmektedir.
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin öz-yeterlik algılarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur. Ancak alanyazın incelendiğinde tıpkı tutuma yönelik çalışmalarda olduğu gibi BDE'ye ilişkin öz-yeterlik algısının cinsiyete bağlı olarak anlamlı bir fark olduğuna yönelik sonuçlara ulaşılırken (Çetin ve Güngör, 2014; Geçer, 2013; Sezer, Yıldırım ve Pınar, 2010; Şahin ve Göçer, 2013; Vekiri ve Chronaki, 2007; Zehir Topkaya, 2010) bazı çalışmalarda ise cinsiyete göre öz-yeterlik algısının değişiklik göstermediği (Gülten Çağırgan ve diğ., 2011; Kutluca ve Ekici, 2010; Sam, Othman ve Nordin, 2005) belirtilmiştir.
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin tutumları ve öz-yeterlik algılarına ilişkin aritmetik ortalamalar eğitim durumu değişkenine, lisansüstü eğitim alan öğretmenler lehine farklılık gösterse de bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Alanyazında BDE'ye ilişkin tutumları ve öz-yeterlik algılarını eğitim durumu değişkenine göre değerlendiren bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Elde edilen sonuçlar çerçevesine eğitim durumu değişkeninin sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin tutumları ve öz-yeterlik algılarına etkisinin fazla olmadığı söylenebilir.
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin mesleki kıdem değişkenine göre grupların BDE'ye ilişkin tutum puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamış ancak BDE'ye ilişkin öz-yeterlik algı puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Mesleki kıdem arttıkça sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin öz-yeterlik algı puanlarının da arttığı ancak bu farkın gruplar arasında sadece 16 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan öğretmenler ile 0-5 yıl kıdeme sahip olan öğretmenler arasında anlamlı olduğu görülmüştür. Elde edilen bu sonuç alanyazında gerçekleştirilen diğer çalışmalarla paralellik göstermektedir (Çetin ve Güngör, 2014; Özçelik ve Kurt, 2007) .
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin tutumları ve öz-yeterlik algılarında mezun olunan program değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuç alanyazında tarandığında ulaşılan diğer çalışmalarla paralellik göstermektedir (Adalıer, 2012; Kutluca ve Ekici, 2010; Şahin ve Göçer, 2013) .
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin tutumlarında bilgisayara sahip olma durumu değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Alanyazın incelendiğinde bazı çalışmalarda bilgisayara sahip olma durumu değişkenine göre tutumun değişiklik gösterdiği (Çakmak ve Taşkıran, 2014; Pamuk ve Peker, 2009 ) bazı çalışmalarda ise bilgisayara sahip olma durumuna bağlı olarak anlamlı bir fark olmadığı (Kutluca ve Ekici, 2010; Şahin ve Akçay, 2011) belirtilmektedir.
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin öz-yeterlik algılarında bilgisayara sahip olma durumu değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Alanyazın incelendiğinde tıpkı tutuma yönelik çalışmalarda olduğu gibi öz-yeterlik algısının bilgisayara sahip olma durumu değişkenine bağlı olarak anlamlı bir fark olduğuna yönelik sonuçlara ulaşılırken (Özçelik ve Kurt, 2007; Pamuk ve Peker, 2009; Sezer, Yıldırım ve Pınar, 2010; Zehir Topkaya, 2010) bazı çalışmalarda ise bilgisayara sahip olma durumu değişkenine göre öz-yeterlik algısının değişiklik göstermediği (Akgün, Akgün ve Şimşek, 2014; Kutluca ve Ekici, 2010) belirtilmiştir.
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgisayar kullanım yılları değişkenine göre grupların BDE'ye ilişkin tutum puanları ve BDE'ye ilişkin öz-yeterlik algı puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bilgisayar kullanım yılları arttıkça BDE'ye ilişkin tutum ve öz-yeterlik algı ortalamalarının da nispeten arttığı görülmektedir. Ancak bu artış BDE'ye ilişkin tutum ortalamalarında sadece "8-12 yıl" ile "12 yıl ve üzeri" kategorileri arasında anlamlı olarak farklılaşmaktadır. BDE'ye ilişkin öz-yeterlik algı ortalamalarında ise "1-3 yıl", "4-7 yıl", "8-12 yıl" ve "12 yıl ve üzeri" kategorileri arasında "12 yıl ve üzeri" kategorisi lehine bir anlamlı farklılık görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlardan hareketle sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgisayar kullanım yılları arttıkça bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının daha olumlu, öz-yeterlik algılarının ise daha iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Bu sonuçlar alanyazın tarandığında ulaşılan diğer çalışmaların sonuçlarıyla paralellik göstermektedir (Akgün, Akgün ve Şimşek, 2014; Aşkar ve Umay, 2001; Kutluca ve Ekici, 2010; Sezer, Yıldırım ve Pınar, 2010) .
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin BDE'ye ilişkin tutumları ile öz-yeterlik algıları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. İlgili alan yazın incelendiğinde de bilgisayar destekli eğitimi gerçekleştirmek konusunda tutum ve öz-yeterlik algısı arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişki olduğunun belirlendiği çalışmalara rastlanmıştır (Arslan, 2008; Çelik ve Bindak, 2005; Çetin ve Güngör, 2014; Kutluca ve Ekici, 2010) . Bu durum bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumda ve öz-yeterlikte ortaya çıkabilecek olumlu veya olumsuz bir değişmenin birbirini etkileyeceğine işaret etmektedir.
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının ve öz-yeterlik algılarının yüksek düzeyde olması onların bilgisayarı öğretim için bir ihtiyaç ve araç olarak algıladıkları ve bilgisayar destekli eğitimi gerçekleştirmek konusunda kendilerine güvendikleri şeklinde yorumlanabilir. Araştırmada elde edilen bu sonuç, sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar destekli eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılması açısından önemli bir bulgu olarak kabul edilebilir.
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin bu pozitif yönlü tutum ve öz-yeterlik algılarını öğrenme -öğretme faaliyetlerine başarıyla taşıyabilmek ve sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar destekli eğitimi yaygınlaştırabilmek adına şu öneriler getirilebilir; 1. Sosyal bilgiler öğretmenleri bilgisayar okur -yazarlığı konusunda yetiştirilmeli böylece sahip oldukları olumlu tutum ve iyi düzeydeki öz-yeterlik algısı eğitim -öğretim faaliyetlerine yansıtılabilir. 2. MEB bünyesinde görev yapan sosyal bilgiler öğretmenleri için sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar teknolojileri kullanımı ve bilgisayar destekli eğitime yönelik hizmetiçi kurslar düzenlenebilir. 3. Eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan sosyal bilgiler öğretmeni adaylarına yönelik olarak Bilgisayar Destekli Eğitim isimli müstakil bir ders Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı programına eklenebilir. 4. Bu çalışmada bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz-yeterlik algısına etkisi olduğu düşünülerek değerlendirilen değişkenlerin dışındaki değişkenler kullanılarak yeni çalışmalar gerçekleştirilebilir.
